



























is  improved,  that  schools  invest  in  the  creation  of  safe  spaces  for  their  students,  that  not  only 





Until  two  decennia  ago,  researchers  and  politicians  focused  primarily  on  physical  security 








way,  there  are  multiple  definitions  available,  but  there  still  does  not  exist  an  unambiguous 
conceptualization that can be applicable to all individuals or groups. Based on various definitions, 
Veldhuis and Staun [2] concluded that radicalization can be defined in a broad and narrow context. 
In  a  broad  way,  radicalization  can  be  considered  as  “a  social  and  psychological  process  of 




extremism  can be mentioned. Although  in  literature both  terms are often  confused, according  to 






























occurred  in  only  six  countries:  Iraq,  Afghanistan,  Nigeria,  Syria,  Pakistan  and  Somalia  [13]. 
Additionally, as violence can cause instability, this may have a negative impact on the sustainable 
development  outcomes  of  terror‐related  countries  [14].  In Tunisia  and Egypt,  for  example, huge 
declines in tourism and foreign investment have caused a decrease in growth rates [15].   
In  this article,  the  role of education  in  the  radicalization of young  individuals  in developing 







September  and  October  2019.  The  most  recent  publications  were  searched  for,  however,  no 
restrictions were made regarding the publishing date of the articles. 
First, the relationship between education and radicalization will be explained according to the 
educational  level of  radicalized  individuals  and  the  attractiveness of  school  environments  in  the 
recruitment process of extremist groups. Subsequently, three potential limitations of the education 
sector in developing countries are presented. Based on these findings, recommendations are made 
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for policymakers and  researchers who are  focusing on  the  role of education  in  the prevention of 
radicalization  of  young  individuals  with  the  aim  of  sustaining  peace  and  creating  sustainable 





active  in  the role of offender, a conclusion  that seems  to be applicable  to all regions and cultures 
worldwide [17]. In Mauritania, for example, young people who were arrested for terrorist‐related 
activities were  found between  the ages of 16 and 24 [18]. Hutson, et al.  [19] concluded  that  in  the 
Middle East, males between 15 and 25 years old are more likely than any other demographic group 
to engage  in  terrorism or political violence.  In a  large part of  the  literature on  Islamic extremism, 
radicalization  is  linked  to  the  adolescent  phase  [7].  According  to  Silber  and  Bhatt  [6],  the 
radicalization  process  can  be  distinguished  in  four  phases:  (1)  pre‐radicalization,  (2)  self‐ 





























not directly  link  the  terrorists’ profile with higher education. According  to Taşpınar  [29], mainly 
uneducated young men from the Casablanca slums were recruited by the Islamic Combatant Group, 
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which  ranged  from  40%  in  low‐income  countries  to  52%  in  lower middle‐income  countries. The 
UNESCO  Institute  for Statistics  [37] revealed  that  in 2016, 215.9 million young people enrolled  in 
higher  education.  The  lowest  numbers  are  found  in  Central  Asia,  where  2  million  students 
participated.  In Sub‐Saharan Africa, 7.4 million youths enrolled, while  respectively, 26.2 and 10.8 
million  students  followed  higher  studies  in  Latin  America  and  the  Arab  States.  The  increased 
presence of many young individuals in educational systems contributed to the attractiveness of the 
school environment in recruitment strategies of radical organizations [20]. 
Additionally,  a  large  number  of  studies  emphasized  the  opportunities  of  already  existing 
networks  in  school  environments  for  recruiters  [20,38].  Latif  [39],  for  example,  indicated  that 
university campuses in Iraq became central locations for radicalization and recruitment by violent 
groups. Another example can be  found  in West Africa during  the 1980s, where extremist groups 
started intensively to provide education, housing, health and employment services in regions with 
high poverty rates. The Islamic groups used their provision of social services to recruit new members. 













educational  level  of  young  individuals  and  their  radical  beliefs  or participation  in  terrorist  acts. 
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Moser and Rodgers [42] argued that there exists a relationship between violence and unequal 
access  to education, employment, health or basic physical  infrastructure. Situations where  severe 
inequality is widespread heighten the potential for frustrated and excluded populations which may 
lead  to  an  increased  number  of  young  individuals  participating  in  different  forms  of  violence. 
Breidlid [43] argued that deep‐rooted grievances about the unequal access to educational systems in 
Sudan is said to be one of the reasons for the ongoing civil war. In Sierra Leone, the failure of the 
government  to provide qualitative and equal distribution of education  for young  individuals  led 
many of them to join rebel groups [44,45]. The issue of unequal access to education seems to be not 
only  relevant  for  primary  and  secondary  education,  as  too  often  discrimination  sneaks  in  the 




and  the  risk of  conflict  is not  straightforward. Political  and  socioeconomic variables may have a 
mediating role in this connection. This means that poor political and socioeconomic conditions may 




university  education,  reduce  domestic  terrorism  for  a  cluster  of  countries  with  more  favorable 
conditions [1]. 
Referring to the well‐educated profiles of individuals who participated in recent terrorist attacks, 
previous  research has shown  that equal access  to education does not per se minimize  the  risk of 




However,  when  the  improvement  of  access  to  secondary  education  is  combined  with  civic 
engagement opportunities that allow young individuals to carry out community action campaigns, 
a decrease of  respectively, 14% and 20%  for participation  in and  support  for political violence  is 
measured. This means that a combination of educational initiatives with civic engagement activities 
steer youth away  from a path  towards violence. Therefore, providing education  is not enough  to 
prevent radicalization or recruitment of young individuals. Brockhoff, et al. [50] argued that equal 
access  to education only has an  impact on processes of radicalization when  it  is combined with a 
good quality of education. 
3.2. Poor Quality of Education 
Steer,  et  al.  [51]  argued  that  while Arab  countries  invested  successfully  in  equal  access  to 
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system. Upon graduation, some of these students openly showed their interest in joining Al‐Qaeda. 
Agbiboa  [55]  argued  that  poor  education  infrastructure  and  a  lack  of  dedicated  teachers  have 
contributed to the radicalization of many youths in West Africa and the Sahel. 
Additionally,  the  content  of  the  curricula  largely  influences  the  quality  of  education. When 
during  the Cold War, communism and  the Soviet Union were considered as  the biggest security 
threats  to  the West,  the United States Agency  for  International Development  (USAID)  funded  the 
educational programs in refugee camps in Pakistan and Pakistani madrasas. Between 1984 and 1994, 
more than 13 million textbooks were distributed among young individuals in Afghan refugee camps 
and Pakistani madrasas. As  these  textbooks mainly  consisted of hate  curriculum  focused on  the 
Soviets, this  led to the creation of a generation of radicalized youth [56]. In Rwanda, research has 
shown  that  the  curricula  and  teaching  methods  smothered  critical  thinking,  which  impacted 






and  domestic  realities.  According  to  Shafiq  and  Sinno  [47],  the  direct  effect  of  education  on 


















for  well‐educated  individuals  with  high  aspirations  led  to  strong  competition  for  positions, 
patronage  and disillusionment  and unrest. Both  the  Sinhalese People’s Liberation Front  and  the 
Tamil Tigers recruited their cadres from the rural youth who were well‐educated but frustrated [62]. 
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four percent when it increases the employment rate with ten percent. According to Brockhoff, et al. 
[67], this makes sense, as countries who are able and willing to provide opportunities and allow those 





violent extremism and radicalization, and  the prevention of participation of young  individuals  in 
extremist groups [68]. Unfortunately, there does not exist a perfect  ‘recipe’ to prevent or eradicate 
radicalization among young  individuals. Burde, et al.  [69] (p. vi) argued  that “no robust evidence 
shows the best ways for education to counter extremism.” While some studies show that equal access 
to  education  and  an  improvement  of  the  national  levels  of  educational  attainment  limits 
radicalization  and  the  participation  of  individuals  in  violent  extremism,  other  researchers  are 
emphasizing on the importance of the quality of education and the availability of job opportunities 
[70]. However, based on the findings of previous research, some recommendations for the education 
sector  in  developing  countries  can  be made.  First,  policy  should  provide  sufficient  resources  to 
improve equal access to education as research has shown that youths who are not in school are at 
greater  risk of  radicalization,  recruitment  into violent  groups  or participating  in  criminal  events 










they  can  explore  their  ideas  freely. Pratchett,  et  al.  [74] argued  that  education  can be  effective  in 
challenging  ideology when  it  focuses  on  the  allowance  for  individuals  to  develop  independent 











factors  of  radicalization.  Therefore,  schools  should  be  environments  where  critical  thinking  is 
cultivated,  and  students  are  stimulated  to  ask  questions  and  learn  to  think  beyond  taboos  and 




In  the Millennium Development Goals,  the promise  to ensure  that all children complete primary 
school is seen as an essential step towards reducing poverty and achieving sustainability [77]. Linking 
this  to  radicalization, Mercer  [78]  argued  that  universal  access  to  primary  education  is  of  high 
importance in order to build the necessary resilience among young students [1]. The improvement of 


















and  skills play  a key  role  in  securing  employment,  this  can break  the  cycle  in which  joining  an 
extremist group is considered as the only viable option [59].   
These  recommendations  should be  integrated  into  the  sustainable development processes of 
developing countries. The potential overlap between the prevention of radicalization and creating 
sustainable  development  is  especially  evident when  looking  at  human  security, which  includes 
environmental,  economic,  health  and  crime‐related  threats.  The  World  Bank’s  2011  World 
Development  Report  [83]  indicated  that  the  developmental  consequences  and  human  costs  of 
violence are severe and that violence has been the main constraint to create sustainable development. 
The  Frontlines  report  of  the United Nationals Development Programme  [16]  emphasizes  on  the 
central role of youth in the effective and long‐term prevention of violent radicalization. It is argued 
that  focusing  on  young  individuals  by  protecting  their  rights,  fostering  their  resilience  and 















on  these  findings,  the education sector  is considered as a prominent partner  in  the prevention of 
radicalization  and  violent  extremism.  Three  potential  limitations  of  the  education  sector  were 
examined.  The  unequal  access  to  education,  the  poor  quality  of  education  and  the  relationship 
between  education  and  employment  were  found  as  potential  causes  that  could  increase  the 
vulnerability of youth for radicalization. In order to tackle these limitations, four recommendations 
were made. Firstly, equal access to education should ensure that going to school is considered as a 
more  viable  option  in  comparison  to  extremist  groups.  Secondly,  by  creating  a  safe  school 
environment  where  critical  thinking  and  free  exploration  of  different  ideas  are  stimulated,  the 







interventions  in other  sectors  and domains. Current  research  suggests  that  there  is no universal 
indicator or determinant of support for or participation in violent extremism. It is considered as a 
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